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ABSTRAKTI
Kjo temë ka për qëllim të përshkruaj rëndësinë e BI sistemeve në insitucionet e Kosovës
duke marrë në konsideratë të mirat që mund të fitojnë insitucionet kosovare duke
shfrytëzuar këtë teknologji për ndërveprim ndërmjet tyre, gjendjen aktuale dhe
parashikimet për të ardhmen në bazë të rritjes së trendit të shfrytëzimit të BI sistemeve dhe
në bazë të rezultateve ose përfitimeve nga shfyrtëzimi i tyre në të ardhmen. Thelbi i këtij
hulumtimi është që të prezantoj përfitimet e insitucioneve nëse e shfrytëzojnë një vegël si
Business Intelligence për ndërveprim në mes veti duke u bazuar në informacionet e
centralizuara. Po ashtu ky hulumtim ka për qëllim të tregojë nëse kjo teknologji i plotëson
kërkesat e insitucioneve duke marrur parasyshë sfidat nëpër të cilat duhet të kalojnë ato për
implementimin e saj.
Në këtë hulumtim janë shfrytëzuar metodologji duke i dhënë theks të veçant rasteve të
sudimit përmes pyetësorëve me zyrtarë të intitucioneve dhe obzervimit gjatë punës së tyre
për arritjen e rezultatit, i cili prezanton mundësitë e përmirësimit të përformancës së
insitucioneve shtetërore.
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1. HYRJE
Teknologjia informative në ditët e sotme është në kulmin e saj të zhvillimit dhe jeta pa të
pothujse nuk mund të imagjinohet.
Bizneset dhe institucionet shtetërore më parë kanë funksionuar me dokumente fizike të cilat
në vazhdimësi kanë qenë të rrezikuara të humbin integritetin e tyre, madje edhe të
humbasin krejtësisht të ndikuar sikurse nga faktori njerëzor, ashtu edhe nga faktorë tjerë
prej të cilëve kanë qenë të varura drejtpërdrejt informatat, në pamundësi të arkivimit të
mirëfilltë, çka shpesh herë ka shkaktuar edhe shuarjen ose përfundimin e atkivitetit
biznesor. Në ditët e sotme gjithçka është e varur nga teknologjia dhe gjithmonë është
mundësia e rikthimit prapa në rast të ndonjë problemi nga po të njejtit faktorë.
Bizneset dhe insitucionet ose organizatat e ndryshme, informatat e tyre të përditëshme
operacionale i ruajnë në sistemet e tyre teknologjike të implementura me inteligjencë
profesionale. Qëllimi dhe vizioni i çdo organizatë apo institucioni arrihet përmes analizave
të sakta, të cilat mund të bëhen vetëm duke ruajtur integritetin e të dhënave të
grumbulluara. Ato analiza, edhe nëse janë të sakta, nuk kanë vlerë nëse nuk mund të
interpretohen apo prezantohen në mënyrë të saktë e sa më efikase. Prandaj çdo e dhënë që
ruhet prej tyre, ka qenë nevojë që të shëndrrohet në informatë, të interpretohet dhe kjo të
shërbej për vendimmarrje për të ardhmen. Si rrjedhojë e kësaj ka lindur edhe teknologjia e
Biznes Inteligjencës ose shkurt BI (Business Intelligence).
Historiku i BI teknologjisë ka filluar që prej vitit 1985 nga një hulumtues i IBM-it të
quajtur Hans Peter Luhn i cili ka publikuar një artikull ku ka shprehur nevojën e përdorimit
të sistemeve që do të ndihmonin në interpretimin e të dhënave që do të mundësonin
vendimarrje më të shpejtë dhe më të përshtatëshme për të cilat sisteme e shfrytëzoi termin
BI [2].
Më vonë një analist i quajtur Howard Dresner në vitin 1989 prezantoi BI-in si paketë
stabile për analizat e të dhënave për parashikimin e të ardhmes së biznesit [2]. Gjatë kësaj
periudhe edhe ka filluar të shfrytëzohet dhe të kostumizohet në trend të rritur nëpër gjithë
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botën dhe tash vonë edhe Kosovë, edhe pse ende është në fazën fillestare të zhvillimit të
saj.
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1.1 Deklarimi i problemit
Që nga koha e pasluftës në Kosovë, gjë që rezultoi me krijimin e insitucioneve të reja
funksionale, kanë kaluar më shumë se një dekadë dhe përdorimi i teknologjisë BI është
ende në numër shumë të vogël nga këto institucione. Kjo është duke ndikuar drejtpërdrejt
në përformancën e këtyre institucioneve.
Shumë nga insitucionet ende funksionojnë me metodat e vjetra, duke krijuar bazat e tyre të
të dhënave me dokumente të formatit excel, të cilat janë arkivuar edhe si kopje fizike. Këto
dokumente e kanë numrin e kufizuar të rekordeve. Përveç kësaj është dashur të krijohen
verzione të ndryshme në rast të ndonjë ndryshimi në ato të dhëna, çka ka shkaktur humbjen
e përcjelljes së informatave dhe gabimet nga faktori njeri në këtë rast ka qenë i
paevitueshëm. Në këtë rast, përpilimi i raporteve statistikore ka kërkuar shumë punë
manuale nga stafi përkatës që ka marrë shumë kohë dhe njëkohësisht informacionet kanë
mundur të kenë shumë gabime. Ka edhe instiucione që kanë software-e me baza të të
dhënave të teknologjisë më të re, mirëpo përpilimi raporteve prap është i kufizuar për shkak
se raportet e kijuara janë shumë specifike dhe nëse nevoitet ndonjë raport më i veçant
nevoitet përkrahje nga ndonjë person me njohuri teknike.
Ndërkaq institucionet tona shpesh herë është e nevojshme të ndërveprojnë në mes veti dhe
për një informacion të thjeshtë, përveç nevojës të inkuadrohen shumë persona në kanal të
komunikimit e cila shkakton humbjen e konfidencialitetit dhe të integritetit të
informacionit, shkakton shpenzime materiale dhe humbje të kohës shtesë deri në marrjen e
informacionit.
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1.3 Pyetjet e hulumtimit
Ky hulumtim është i bazuar në dy pyetje kryesore, për të cilat do të mundohemi t‟i gjejmë
përgjigjet:
1. A i ploteson BI kerkesat e Institucioneve kosovare për shkëmbimin e
informacioneve ndermjet këtyre institucioneve?
2. Cilat janë sfidat që mund të hasen gjatë implementimit te BI – it në institucionet e
Kosovës?

1.4 Shtrirja e Temës
Ky punim i temës është i shtrirë në disa kapituj si metodë për të shqyrtuar një qështje nga
parashtrimi i problemit deri tek arritja e rezultatit.
Për të ardhur deri në përfundim, së pari është bërë një shqyrtim i literatures ku janë sqaruar
konceptet, arkitektura e BI teknologjisë dhe zhvillimi saj në periudha të ndryshme kohore,
duke vazhduar pastaj me prezantimin e metodologjive në kapitullin 3 të shfrytëzuara për
hulumimtimin e qështjes.
Pas metodave të hulumtimit, në kapitullin 4, janë prezantuar në hapa konkret këto metoda
duke shfaqur mënyrat e punës së institucioneve dhe nevojat e integrimit me njëra tjetrën.
Ky kapitull është ndarë në 6 nënkapituj tjerë, ku 4 prej tyre paraqesin nevojat e integrimit
të insticioneve në mes tyre, pastaj në dy nënkapitujt tjerë prezantohen zgjidhja teknike për
këto nevoja dhe sfidat nëpër të cilat mund të kalojnë institucionet për të implementuar një
zgjidhje të tillë.
Në kapitullin pasardhës, në kapitullin 5, janë prezantuar rezultatet që fitohen nëse
implementohet ajo zgjidhje dhe në fund, në kapitullin 6 është nxjerrur përfundimi.
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2

SHQYRTIMI i LITERATURËS
2.1 Përshkrimi i Business Intrelligence

BI është metodologji, arkitekturë dhe teknologji që bënë integrimin dhe oragizimin e një
grumbulli të madh të dhënash të pastrukturuara për t‟i kthyer ato në informacione të
nevojshme për kompaninë ose organizatën që mbështesin aktivitetet e vendimarrjes,
krijimin e pyetsorëve dhe raportimit, përpunimin online analitik (OLAP), analiza
statistikore, parashikimin, grumbullimin e të dhënave (data mining ose ndryshe quhen
Analitikë Parashikues) e të tjera [1]. Pra, përmes historikut të të dhënave të ruajtura në
periudha të ndryshme të mund të bëhen parashikimet për të ardhmen.
Qëllimi dhe vizioni i kësaj teknologjie është që të mundësoj qasjen sa më të lehtë në të
dhëna për nevoja operacionale, menaxhimi i tyre të jetë sa më efikas, në kuptimin që të
shëndrrohen në informacione dhe përmes këtyre informacioneve të mund të parashikohet e
ardhmja e biznesit ose organizatës në mënyrë që vendimarrja për veprime të mëtutjeshme të
jetë më e lehtë dhe më e shpejtë dhe në fund si rrjedhojë e kësaj edhe përformnca e
organizatës të optimizohet dhe përmirësohet krahas rrjedhjes së aktivitetit të tregut ose të
optimizohet dhe përmirësohet mirëqenia sociale.
Në tregun botëror ka mjaft shumë vegla të BI – it të cilat mund të implemenohen dhe
pështaten për qëllimet e bizneseve dhe institucioneve, mirëpo si lidere aktualiksht janë të
njohura këto teknologji: BI e Microsoft SQL Server, Oracle, IBM, SAS, SAP e të tjera.

2.2 Arkitektuara e BI – it dhe koncepetet e saja
BI si teknologji është mjaft komplekse dhe përmbanë në vete disa veçori, e këto janë:
-

Integrimi,

-

Analitikët,

-

Magazinimi i të dhënave dhe

-

Prezantimi (raportimi)
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Arkitektura e BI – it është praqitur në vijim për të përshkruar në mënyrë vizuele këtë
teknologji:

Fig. 1 Arkitektura e Business Intelligence – ës [11]
Kombinimi i këtyre veçorive e përbënë tërësinë e BI – it, çka e bënë atë teknologji të
fuqishme për nevoja madhore operacionale. Një shembull për arkitekturën e këtij
kombinimi është paraqitur në figurën në vijim për disa burime të ndryshme të dhënash:
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Fig. 2. Arkitektura e kombinimit veçorive BI – it për disa burime të dhënash [12]
Konceptet që shihen në këto figura janë sqaruar në nënkapitujt në vijim.
2.2.1 Integrimi
Integrim quhet procesi i lidhjes së një e më shumë burimeve të të dhënave në një bazë të
vetme.
Në mënyrë që të bëhet një integrim i të dhënave, është e nevojshme që ato të dhëna të
kalojnë nëpër procesin ETL.
Procesi ETL ose Extract Transform Load (Ekstraktimi, Transformimi dhe Mbushja) është
procesi që bënë nxjerrjen ose ekstraktimin e të dhënave nga burime të ndryshme të të
dhënave, të cilat duhet të dërgohen në një destinacion tjetër, në një bazë tjetër të të dhënave.
Pas nxjerrjes së këtyre të dhënave ato krahasohen me formatin e destinacionit dhe nëse
duhet transformohen ose shëndrrohen ato kalojnë nëpër këtë proces. Pasi të transformohen
dërgohen ose importohen në destinacion. Ky proces mund të shërbej edhe vetëm për
identifikimin e ndryshimeve në mes të burimeve dhe destinacioneve për nevoja
operacionale.
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Ekstraktimi (Extract) ka për qëllim thirrjen e të dhënave duke u lidhur në burime të
ndryshme njëkohësisht ose në mënyrë të ndarë për periudha të ndryshme.
Transformimi (Transform) brenda ETL – it ka si objektivë shëndrrimin e të dhënave për
arsye të përshtatjes me destinacion. P.sh. nëse në burim adresa për një person është e ndarë
në disa kolona, si shteti, qyteti, vendbanimi, rruga e nurmi postal, ne destinacion këto të
dhëna mund të kërkohen të ruhen vetëm në një kolonë. Në këtë rast transformimi që do të
bëhet është ngjitja e këtyre kolonave në një të vetme duke mos e humbur asnjërën nga këto
të dhëna. Ose shembull tjetër tipik i transformimit mund të jetë nëse data e lindjes së një
personi në burim është e ruajtur me formatin si tekst, në destinacion mund të duhet të jetë
datë për shkak të raporteve të nevojshme bazuar në data. Në këtë rast do të bëhej
transformimi i formatit. Në transformim në të dhëna gjatë ektraktimit të tyre mund të ketë
edhe mjaft shumë transformime tjera të cilat mund të jenë më të komplikuara, ku mund të
kërkohet edhe ndihma dhe ndërjetësimi i ndonjë skripte të shkruar në ndonjë gjuhë tjetër
programuese.
Mbushja (Load) bënë dërgimin ose ruajtjen e të dhënave të transformuara në destinacion,
ku mund të përfshihen rekorde të reja, ose modifikimi i ndonjë të dhëne nëse këto
modifikime janë bërë edhe në burim, si dhe fshirja nëse fshirjet e rekordeve të caktuara janë
bërë edhe në burime.
Edhe destinacioni përkrahë formate të ndryshme të bazave të të dhënave, ngjajshëm sikurse
edhe burimet (SQL Server, Oracle e të tjera).
Në figurën 3 është paraqitur arkitektura e ETL – it:
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Fig. 3. Konceptet e ETL-it [5]
Microsoft në platformën e SQL Server-it ofron paketën e quajtur SQL Server Intergration
Services ose SSIS.
KEN Withee, nje konsultant i teknologjive te Microsoft-it, në librin e tij “Business
Intelligence for dummies”, SSIS-in e ka përshkruar në këtë mënyrë: “Paketë që lidhet me
një burim të bazave të të dhënave dhe përformon proceset ETL” [4].
Pra, kjo paketë shërben për magazinimin e bazave të të dhënave (Datawarehouse) ose mund
të përdoret për migrim të të dhënave.
Të dhënat mund të merren nga burime si: Oracle, My SQL, Access, Excel, Text (.txt), CSV
e të tjera, si dhe të gjitha këto burime njëkohësisht.
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Ekzekutimi i ETL – it mund të caktohet të kryhet për periudha të ndryshme sipas nevojës,
si: në kohë reale (pa nderprerë), në baza ditore (një herë në ditë), në baza mujore (një herë
në muaj) e të tjera, varësisht prej kërkesës së mbushjes së magazinës së të dhënave.
Pra, në shembullin në figurën 2, në arkitekturën e paraqitur në imazh, përmes procesit ETL
janë integruar baza e të dhënave për resurse njerzore (HR – Human Resources), baza për
planifikimin e resurseve të koorporatës (ERP – Enterprise Resourse Planning) dhe disa baza
tjera.
2.2.2 Analitikët dhe Magazinimi i të dhënave
Magazinimi i të dhënave nënkupton dizajnimin dhe krijimin e një baze të të dhënave e cila
do të përmbajë të dhëna të integruara nga disa burime të ndryshme të dhënash. Ndërkaq,
analitikët janë ato procese që manipulojnë me të dhëna të pastruktutruara ose edhe të
strukturuara për t‟i prezantuar ato si informacione. Ky proces ekzekutohet duke shfrytëzuar
data mining (analitik parashikues ose grumbullim i të dhënave) dhe OLAP (Online
Analitical Processing).
Dallimi në mes të OLAP dhe Data Mining është se OLAP është përpilimi i mënyrave të
ekstraktimit të të dhënave nga baza shumë dimenzionale, ndërsa Data Mining janë analitik
parashikues që shfrytëzojnë OLAP për këtë qëllim [9][10].
Microsoft brenda SQL server-it, paketën që shërben për këtë qëllim, e quan SQL Server
Analyzing Services ose SSAS.
Ken Withee, në po të njejtin libër, SQL Server Analyzing Services e quan si: “komponentë
të sql-it që përmban OLAP dhe Data Mining.” [4].
Në Olap dhe data mining të dhënat janë të organizuara në kube. Kubi është një objekt i
bazës së të dhënave që i organizon të dhënat për qasshmëri nga OLAP. Kubi ka rolin e
përmirësimit të performancës e që bëhet në këtë mënyrë:
Meqenëse të dhënat e pastrukturuara gjatë punës operacionale në baza të të dhënave ruhen
në tabela në miliona rekorde, nëse tentohet të gjenerohen raporte me këto të dhëna, thirrja e
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këtyre rekordeve dhe agregimi i tyre sipas nevojës mund të marrë mjaft shumë kohë. Për
këtë qëllim krijimi i një kubi, nënkupton gjenerimin e raporteve përmes dimenzioneve të
definuara sipas konceptit të kubit (shumë dimensional), ku dimenzionet janë vet ato të
dhëna. Kjo mund të demonstrohet me një shembull praktik: nëse një dyqan i produkteve
ushqimore dëshiron të kalkuloj fitimin për muaj madje edhe në baza ditore për disa
produkte të caktuara, në këtë rast një dimension i kubit do të ishte data, pra muaji ose dita,
dimenzioni tjetër do të ishin produktet e caktuara. Një raport i tillë pastaj do të mund të
zgjerohej duke caktuar si dimenzion shtesë punëtorët, madje edhe degët e të tjera. Numri i
dimenzioneve është i pakufizuar. Pra, mund të agregohen të dhënat dhe të kalkulohen
fitimet në baza ditore ose mujore, për secilën degë, secilin punëtor, secilin produkt
njëkohësisht me një performancë të jashtëzakonshme.
Pra, kjo është një paketë që ruan të dhënat e grumbulluara në një bazë ose ta quajmë
ndryshe magazinë e të dhënave e cila është multi dimanzionale. Kjo do të thotë se të dhënat
e papërpunuara, të cilat quhen “Fact Data” (Të dhënat Faktike) (që ruhen në tabela të
quajtura “Fact Tables” (Tabela Faktike) në bazën e shënimeve) dhe të cilat ndodhen në
bazën e të dhënave përmes futjes nga përdoruesit gjatë punës së tyre operacionale ose
përmes migrimit nga ndonjë paketë, për shembull përmes SSIS - it, mund të paraqiten në
informacione të ndara në shumë dimenzione dhe përmes të cilave pastaj mund të
parashikohet e ardhmja.
Në figurën në vijim është paraqitur arkitektura e kësaj pakete:
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Fig. 4. Arkitektura e SSAS-it [6]
Pra, në shembullin në figurën 2, burimet që kanë kaluar nëpër procesin ETL janë ruajtur në
një magazine të dhënash, të cilat mund të menaxhohen për veprime të mëtutjeshme për t‟u
shëndrruar në informacione.
2.2.3 Prezantimi (Raportimi)
Veçori tjetër e rëndësishme e BI – it, është prezantimi apo raportimi i të dhënave. Ky
koncept ka për qëllim t‟i shfaq të dhënat e grumbulluara si informacione në formën më të
kuptushme për përdoruesit, pra në formë të raporteve.
Microsoft e ofron paketën SQL Server Reporting Services ose SSRS.
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Ken Withee paketën tjetër, SSRS, e definon në këtë mënyrë: “Një komponentë e produktit
të SQL server-it e dizajnuar për të ofruar funksionalitete të raportimit nëpërmes
platformave të bazuara në burime” [4].
Kjo paketë mundëson paraqitjen e të dhënave ose informacioneve tanimë të grumbulluara
në formë të kuptueshmë për përdoruesit e thjeshtë. Kjo paketë shfrytëzohet pothuajse në
çdo institucion e cila është e integruar në aplikacionet e tyre operacionale për raporte të
caktuara. Pra, SSRS bënë vetëm shfaqjen e të dhënave tanimë të grumbulluara. Raportet
mund të përmbajnë parametra ose jo, varësisht prej llojit të raportit dhe informatave të
nevojshme për paraqtije. Ato mund të jenë në formë tabelare, apo edhe ne formë të grafeve
të ndryshme, ose në të gjitha format njëkohësisht.
Raportet e krijuara mund të ruhen apo eksportohen në formate të ndryshme dhe të dërgohen
në destinacione për printim apo përmes letrave elektronike për organet kërkuese sipas
nevojës. Një praktikë e shpeshtë dhe e dëshuar si mjaft efikase, është hasur në publikime të
portaleve të ndryshme qeveritare.
Kjo paketë ka bazën e vet të të dhënave e cila shërben për ruajtjen e të dhënave si
definicione të raporteve, për shembull raportet e krijuara publikohen në serverin Report
Server dhe kjo bazë ruan informatën e saktë të lokacionit se ku janë të publikuara, në
mënyrë që pastaj kur gjenerohet raporti t‟i qaset atij lokacioni për ta thirrur raportin e
caktuar, ose nëse raporti përmbanë parametra, kjo bazë i ruan informatat se çfarë parametra
janë, të cilit lloj për shembull: datë, tekst apo listë e të tjera.
Përveç përbajtjes së parametrave, këtu ruhen edhe informatat e raportit se ç‟farë forme ka:
tabelë apo grafik e të tjera.
Arkitektura e paketës SSRS është paraqitur në figurën në vijim:

16

Fig. 5. Arkitektura e SSRS-it [7]
Në shembullin në figurën 2 të arkitekturës së BI – it janë shfrytëzuar vegla të ndryshme të
paraqitjes së të dhënave në formë të raporteve.
Platforma e Microsoft – it e cila ka për qëllim zhvillimin e këtyre paketave është Business
Intelligence Development Studio ose BIDS. Në figurën në vijim (figura 6) është paraqitur
BIDS:
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Fig. 6. Platforma Business Intelligence Management Studio për krijimin e paketave
Siç mund të shihet nga figura, BIDS është pjesë e visual studios por që instalohet
bashkarisht me platformën e SQL Server-it. Pra gjatë instalimit të SQL server - it, mjafton
të zgjedhet njëra nga komponentat si SSRS, SSAS ose SSIS dhe Visual Studio do të
instalohet automatikisht. Në figurë gjithashtu mund të shihet lista e fomateve të projekteve
të cilat mund të krijohen përmes BIDS: SSIS, SSAS, ose SSRS, ose duke shfrytëzuar
wizardët (ndihmësit) si shabllone për projkete të caktuara.

2.3 Përparësitë e BI – it
BI në Kosovë është në fazat e para të zhvillimit të saj. Ka shumë pak instucione apo edhe
bizense që e shfrytëzojnë atë dhe që nga koha e pasluftës kanë kaluar më shumë se një
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dekadë dhe vendimmarrja për instiucionet tona bazuar në informacionet e ofruara është
ende mjaft e vështirë. Një përparësi kryesore e BI-it është se lehtëson vendimarrjen për
shkak të saktësisë së informacioneve që ofron dhe njëkohësisht integritetin e saj duke u
bazuar në formate të ndryshme të burimit të të dhënave.
Përparësi tjetër është se redukton kohë për shpërndarjen e informacioneve tek organet
kërkuese dhe në këtë rast performanca dhe efikasiteti i personave, bizneseve apo
institucioneve të përfshira për arritjen e cakut përmirësohet duke reduktuar shpenzimet
shtesë për dërgimin e informacionit.

2.4 Mangësitë e BI – it
Mgjithë përfitimet që mund të fitohen me implementimin e kësaj teknologjie, është mjaft e
vështirë të bëhet implementimi i plotë i saj. Kjo pse këkohet mjaft shumë hapsirë hardware
– ike për lokacionin e bazës qendrore të cilat janë të kufizuara dhe të varura nga buxheti i
organizatës dhe njëkohësisht kërkohet posedimi i shumë njohurive teknike për
mirëmbajtjen e saj.

2.5 Zhvillimi i BI teknologjisë deri më tani dhe e ardhmja e saj
Industria e BI ka një kohë të gjatë që është rreth nesh. Kompanitë e mëdha si IBM, Oracle,
Microsoft dhe SAP kanë ndikuar në evoluimin e shpjetë të kësaj teknologjie.
Kohëve të fundit me zhvillimin e teknologjive si “Cloud Computing”, “Big Data”, “Web
2.0” ka filluar një transformim rrënjësor i BI - it.
BI teknologjia me zhvillimin e saj dallohet sipas koncepteve si: BI 1.0 ose BI 2.0 e të tjera.
Kuptimi dhe dallimi i tyre është përshkruar në vijim.
Që nga fillimet e BI-it, i njohur edhe si “BI 1.0” e deri tek “BI 3.0” janë kaluar shumë sfida,
janë shpenzuar shuma të mëdha parash mirpo bota e teknologjisë ka arritur në zbulimin e
teknologjive të reja të cilat do të na e lehtësojnë rrugëtimin dhe zhvillimin e mëtutjeshëm të
tekonolgjive BI - it.
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Në fazat e para të BI 1.0, kompanitë si koorporata ose organizatat e ndryshme
karakterizoheshin me një numër të madh të aplikacioneve të ndryshme e aspak të
integruara, me krijimin e shpeshtë të raporteve që ishin specifike për departamentet, në
varësi të plotë nga personat e teknologjisë informative me ç‟rast kërkohej ekspertiza e tyre
edhe në ndryshimet më të vogla. E gjithë kjo ishte shumë e kushtushme për oraganizatat, si
në bugjet ashtu edhe në kohë. Ndryshimet e shpeshta strategjitke të organizatave për t‟u
përshtatur me kërkesat e klientëve nuk mund të arriheshin më nga BI 1.0 [13].
Kështu lindi nevoja që shfrytëzuesit e drejtëpërdrejtë (End Users) të fuqizoheshin në rolet e
tyre duke marr në dorë konstruktimin e pytësorve (query) kompleks mbi të dhënat të cilat
do të përdoreshin nga raportet dinamike. Gjithashtu lindi nevoja e teknologjive për
maganizimin e të dhënave e që do të mundësonte integrimin e të dhënave prej burimeve të
ndryshme.
Ky ishte fillimi i BI 2.0, i cili u karakterizua me një shtim të madh në krijimin e veglave
nga kompanitë lidere në këtë industri. E gjithë kjo arritje u bë e mundur nga zhvillimet e
fundit në web teknologji dhe në aplikacionet e tipit ERP (Enterprise Resources Planning)
dhe CRM (Customer Relationship Management) ku ishte e nevojshme një magazinë
qendrore e të dhënave, mirpo konceptet kryersore që hapën rrugën e BI 2.0 ishin konceptet
e arkitekturës SOA (Service – Oriented Architecture) të dizajnit të aplikacioneve dhe
teknologjitë që u zhvilluan sipas kësaj arkitekture të cilat lehtësonin grumbullimin e të
dhënave në kohë reale [14].
Mund të arrijmë në konkludim, se koha e BI 2.0 ishte koha kur BI i dominuar dhe i
monopolizuar nga ekspertët e teknologjisë informative dalëngadalë po transformohej në një
program kolaborativ apo bashkpunues për teknologjinë informative dhe profesionet tjera
biznesore.
Mirëpo, i gjithë ky fuqizim i shfrytëzuesve të drejtpërdrejt erdhi me një dozë kompleksiteti
në përdorimin e veglave për punë. Ashtu sa rriteshin kërkesat e fuqizimit të shfrytëzuesve
të drejtpërdrejt, aq ishte edhe rritja e kompleksitetit në veglat e punës.
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BI 3.0 ka për qëllim fokusimin në grupe punuese apo ekipe të cilat ndërveprojnë në mes
veti në botën virtuale dhe përqëndrohen vetëm në informacionet e nevojshme, duke filtruar
informatat tjera të pa nevojshme dhe duke larguar të gjitha pengesat të cilat mund të vijnë si
rezultat i veglave të ndryshme të pa integruara, të dhënave të pa strukturuara, dhe kufizimit
në paisje të caktuara [15].
Roli i teknologjisë informative do të jetë i nevojshëm në BI 3.0 mirëpo asesi nuk do të jetë
fyt i ngushtë për organizata.
Me fjalë tjera, BI 3.0, i cili si koncept do të shfrytëzohet për BI në të ardhmen e afërt, për të
qenë operativ dhe efikas ka nevojë që të ketë një sasi të madhe të të dhënave të
maganizuara dhe duhet të jetë social e interaktiv, duhet të ketë një lehtësim në përdorim,
qasje dhe menaxhim të të dhënave brenda dhe jashtë organizatës.
Ndryshimi më i madh që do sjellë BI 3.0 do të jetë ndryshimi në strategjitë e menaxhimit,
kontrollimit dhe shpërndarjes së të dhënave, që do të përkrahen edhe nga paisje të
ndryshme, ku përfshihen edhe paisjet mobile.
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3

METODOLGJIA

Për këtë punim janë shfrytëzuar tri metodologji e që në kombinim me njëra tjetrën në
praktikë janë treguar mjaft frytdhënëse. Ato janë:
1. Anketim me zyrtarët nga instiucionet në Kosovë,
2. Observim i drejtpërdrejtë gjatë punës së instiucioneve
3. Rast studimi
Për krijimin e pyetësorit për anketimin e zyrtarëve nga insitucionet e Kosovës janë
shfrytëzuar veglat e ofruara nga Google, formularët nga Google Drive. Ndërsa obesrvimi
është bërë gjatë analizës biznesore për sistemet e tyre i që kanë të implementuara aktualisht
për aktivitetet e deparatamenteve specifike në insitucione. Personat që janë anketuar kanë
qenë zyrtarë të cilët kanë qenë të përfshirë në përpilimin e kërkesave për implementimin e
sistemeve të cilat i shfrytëzojnë aktualisht dhe njëkohësisht janë ata që punojnë me ato
sisteme dhe janë njohësit më të mirë të proceseve të nevojshme për ndërveprim me
institucionet tjera duke shkëmbyer informacione.
Këto metodologji më së mirë tregohen përmes praktikës në 4 raste studimi për disa
insitucione kryesore. Tri nga këto institucione janë marrë si raste studimi për shkak se ato
tanimë i kanë të implementuara disa komponenta të BI – it dhe janë duke I shfrytëzuar ato
pjesërisht për vetëm disa aktivitete të caktuara. Ndërsa njëra nga këto instiucione nuk ka
asnjë teknologji të implementuar për ndërveprim, pavarësisht nevojës së madhe për
integrim.
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4

RAST STUDIMI

Si rast studimi në këtë hulumtim për nevojën e implementimit të këtij integrimi janë marrë
disa instiucione që kanë të implementuara paketat e BI – it si komponenta të ndara për disa
aktivitete të caktuara.

4.1 Administrata Tatiore e Kosovës
Insitucioni i Administratës Tatimore të Kosovës e ka të implemtuar SSIS – in për
intergimin e bazave të të dhënave vetëm brenda insitucionit. Kjo ka mundësuar që të
krijohet një bazë e vetme për brenda insitucionit me të dhënat më të frekuentuara nga i
gjithë stafi. Prej kësaj teknologjie janë të varur 20 përdorues në mënyrë të drejtëpërdrejtë.
Ndërkaq përfitues në këtë rast, do të thotë të varur në mënyrë të jo drejtpërdrejtë janë gjithë
insitucioni, por edhe tatimpaguesit në ATK. Megjithatë për këta të dytit është e nevojshme
edhe pala ndërmjetëse, që janë stafi me njohuri teknike, që bëjnë përpilimin e raporteve
duke e shfrytëzuar këtë bazë. Në këtë pikë ATK ka shpenzime në kosto dhe shpenzime të
kohës. Megjithëse stafi i ATK-së janë të familjarizuar me këtë teknologji, për ndërveprim
me insitucionet tjera, varet edhe nga gatishmëria e disa nga insitucionet, të cilat ende nuk
janë të pregatitura për ndryshime të tilla. Për shembull për tatimin mbi pronat, ATK ka
nevojë të ketë informatën e pronës, nga Agjensioni i Kadastral i Kosovës për secilin individ
që ka një apo më shumë prona. Po ashtu, pastaj stafi teknik nxjerrë raporte të detajshme në
bazë të kërkesave për gjendjen e tatimpaguesve në Kosovë, për shembull sa mbledhen
tatimet e detyrueshme nga bizneset dhe sa nga konsumimi i produkteve prej personave
individual ose familjeve. Në bazë të kësaj prap mund të përcjellet gjendja ekonomike për
shtetasit e Kosovës dhe gjendja e përgjithëshme e zhvillimit ekonomik.

4.2 Banka Qendrore e Kosovës
Ndërkaq BQK e ka të implementuar SSAS dhe së bashku me të edhe SSRS. Këtë sistem e
shfrytëzojnë për importimin e të dhënave statistikore nga institucionet finaciare në vend.
Pra, në këtë rast janë 11 përdorues që varen në mënyrë të drejtpërdrejtë nga ai dhe në
mënyrë të jo drejtpërdrejtë janë institucionet financiare dhe klientët e tyre. Problemi i
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përdoruesve, të cilin edhe vet institucioni e kanë identifikuar si pengesë, është pamundësia
e intergimit me baza tjera të të dhënave. Për shebull për një individ që merr kredi nuk
lejohet të jetë më i ri se 18 vjet, në këtë rast BQK-së i duhen informacione nga regjistrimi
civil se cilët janë ata individ që e plotësojnë këtë kriter.

4.3 Policia Kufitare e Kosovës
Policia Kufitare e Kosovës e ka të implementuar replikimin për bartjen e të dhënave nga një
pikë kufitare në tjetrën dhe në qendër, që për qëllime operacionale të Policisë Kufitare është
teknologji mjaft e mirë. Nga kjo teknologji varen drejtpërdrejt 500 përdorues, ndërsa në
mënyrë të jo drejtpërdrejtë varen të gjithë qytetarët e Kosovës. Problemi me këtë teknologji
është nëse shfrytëzohet për integrim me baza tjera, për shkak se kjo teknologji bartë edhe
vet strukturën e bazave të të dhënave dhe në këtë rast, nuk mund të bëhet [3]. Nëse duhet të
bëhet gjithsesi, nevoitet staf teknik që do mirëmbante në vazhdimësi integrimin, ngjajshëm
edhe në përpilimin e raporteve. Në rastin konkret, nëse ndonjëra nga gjykatat në Kosovë
shpallë një dënim për një person që ka kryer vepër penale, deri sa të mbërrij informacioni
tek Policia Kufitare për këtë, personi mund të dalë jashtë shtetit. Prandaj, policia kufitare ka
nevojë të marrë informacione nga gjykatat e Kosovës në kohë reale.

4.4 Departamenti i Bashkpunimit Juridik Ndërkombëtar në
Ministrinë e Drejtësisë
Edhe departamenti i bashkpunimit juridik nderkombetar në Ministri të Drejtesisë sapo ka
implementuar sistremin e ri për menagjimin e lëndëve i cili sistem shfrytëzon komponenta
të OLAP-it, mirëpo nuk e ka të integruar me sistemt tjera, për shembull me gjykatat në
Kosovë për lëndët apo rastet që trajtohen atje dhe për menaxhimin e tyre kërkohen
informacione të ndryshme nga dy palët, Ministria e Drejtësisë nga gjykatat dhe anasjelltas.
Nga kjo teknologji varen 20 përdorues në mënyrë të drejtpërdrejtë, ndërkaq gjithë qytetarët
e Kosovës varen në mënyrë të jo drejtpërdrejtë nga ajo.
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4.5 Kombinimi i paketave per integrim
Kombinimi i tërë arkitekturës së BI-it me gjitha koncepetet me njëra tjetrën fromon një
platformë të fuqishme po të implementohej në tërësi në institucionet tona. Në rastin e SQL
Server – it do të thotë kombinim i paketave të BI –it të SQL Server – it. Ky kombinim do të
bëhej në këtë mënyrë:
a. Integrimi i bazave të të dhënave përmes SSIS-it, do të thotë të barten
informacionet tek një bazë e vetme;
b. Baza e të dhënave që do t‟i përmbante informacionet e bartura do të ishte në
SSAS ku do të bëhej data mining dhe do të shfrytëzoheshin funsionalitetet e
OLAP-it

(magazinimi në një bazë të vetme ku do të mund të qasen gjitha

insitucionet për nevojat e tyre);
c. Dhe në fund paraqitja e informacioneve të bëhet përmes SSRS.
Pra, përmes këtij kombinimi do të mund të bëhet integrimi i të gjitha insitucioneve me
krijimin e një magazine të madhe të bazës së të dhënave, ku secili insitucion do të mund t‟i
qasej informatave pa nevojën e ndonjë ndërmjetësuesi. Qasja në të dhëna pastaj do të mund
të menaxhohej sipas privilegjeve dhe përgjegjësive të përdoruesve.
Instiucionet e Kosovës mund të implementojnë paketën e SSIS-it si në figurën 7:
Nëse ekzekutohet kjo paketë kryhen këto procese:
1. Burimi – Thirren të dhënat nga burimi, në rastin tonë nga gjykatat;
2. Transformimi – Bëhet konvertimi ose transformimi i llojit të të dhënës sipas asaj
si është e nevojshme të jetë në destinacion, pa e humbur integritetin e informatës;
3. Kontrollimi a është rekord i ri – në këtë fazë krahasohen të dhënat në mes të
burimit dhe destinacionit se a është rekord i ri apo ekziston, si dhe kontrollohet
tipi i të dhënës në çfarë formati duhet të kthehet. Nëse rekordi është ri, dërgohet
për importim në destinacion, nëse rekordi tanimë ekziston, kontrollohet a ka
ndonjë ndryshim. Nëse ka ndryshime dërgohen për azhurim dhe nëse rekordi
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ekziston vetëm në destinacion dhe në burim nuk ekziston, atëherë ky rekord është
fshirë në burim, prandaj drëgohet për fshirje edhe në destinacion.
4. Destinacioni – vendi ku dërgohen të dhënat, në rastin tonë baza e të dhënave të
insitucionit ose magazina e të dhënave ku janë të grumbulluara gjitha informatat
tjera;
5. Excel Destinacioni – është caktuar të dërgohen rekordet që kanë gabime (nëse ka).
Në këtë rast do të mund të identifikohen informacione që nuk janë të rregullta dhe
mund të njoftohen organet kompetente për përmirësimin e tyre. Në këtë rast mund
të konfigurohen njoftime me email. Kjo mund të bëhet varësisht prej nevojës.

Fig. 7. Një paketë e SSIS-it për migrimin e të dhënave
Për shembullin në figurë, destinacioni mund të jetë SSAS. Ndërkaq destinacioni për
informacionet që kanë gabime prap mund të jetë po e njejta bazë e të dhënave, në tabela të
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definuara enkas për këto informacione, në mënyrë që të mund të nxjerren prap informata
tjera përmes raporteve. Në këtë rast paketa do të dukej kështu:

Fig. 8. Destinacioni për gabime në paketën e SSIS-it
Pra, dallimi në figurën 8 është në pjesën e theksuar me ngjyrë të kuqe, ku është caktuar
destinacioni për një bazë të të dhënave. Mënyra e trajtimit të bartjes varet nga vetë
implementuesi i paketës, mirpo kryesisht kjo është detyra e SSIS për integrimin e
instiucioneve e treguar me një shembull të një pakete. Ekzekutimi i paketës mund të
caktohet në orare të caktuara, për shembull një herë në javë, një herë në ditë, gjatë natës ose
edhe në kohë reale, pa ndërprerë. Varësisht prej nevojës së shkëmbimit të informacionit.
Për Integrimin e Policisë Kufitare në këtë rast me gjykatat e Kosovë do të mund të
shfrytëzohej për bartjen e informatave të personave të dënuar. Ngjajshëm edhe Ministria e
drejtësisë, departamenti për bashkpunim ndërkombëtar juridik.
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ATK mund ta shfrytëzoj për bartjen e infomacioneve të pronave nga Agjensioni i Kadastral
dhe BQK mund ta shfrytëzoj për bartjen e informacioneve nga regjistrimi civil.
Deri këtu u sqarua procesi i nxjerrjes së informatave nga burimi deri tek destinacioni,
mirëpo është e rëndësishme ose të themi bërthama e integrimit do të jetë destinacioni e që
në këtë rast do të jetë një bazë e të dhënave e bazuar në SSAS.
Në këtë bazë të dhënat e migruara do të organizohen në kube të cilat mund të ndahen në
dimenzione të ndryshme, varësisht prej nevojës për marrjen e informacionit nga
instiucionet.
Pra duhet të dizajnohet një bazë e të dhënave për informacionet të cilat do të migrohen.
Gjatë dizajnimit të magazinës së të dhënave (Datawarehouse) duhet definuar çka
konkretisht do të përmbajë kjo bazë. Pasi të përcaktohen këto detyra mund të krijohen
burimet e tyre si dhe dimenzionet që do të përmbajnë kubet në bazë të të cilave do të bëhen
grupimet. Në figurat në vijim janë paraqitur shembujt përkatësisht krijuar nga autorët
Randal Root dhe Caryn Mason në librin e tyre “Pro SQL Server 2012 BI Solution”:
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Fig. 9. Krijimi i burimeve në SSAS [8]
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Fig. 10. Krijimi i dimenzioneve në SSAS [8]
Ngjajshëm mund të krijohen edhe për nevoja të krijimit të magazines për nevoja të
insitucioneve.
Në fund pasi të krijohen kubet dhe janë pregatitur kalkulimet ato mund të paraqiten në
raporte përmes SSRS.
Në figurën 11 është paraqitur një raport i dizajnuar për të shfaqur informacionet:
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Fig. 11. Dizajnimi i raporteve me SSRS
Pra, integrimi mund të bëhet duke krijuar një bazë qendrore të të dhënave, duke migruar
informacionet nga bazat e të dhënave nga institucionet e ndryshme të formateve të
ndryshme në këtë bazë të krijuar, ato informacione të përpunohen ose të kalkulohen nëse
është e nevojshme dhe në fund të shfaqen në raporte statistikore.
Në rastin konkret Policia Kufitare mund të nxjerrë statistika të detajuara për personat që
janë të dënuar dhe që kanë tentuar të kalojnë kufirin bazuar në vendimin e gjykatave.
ATK mund të nxjerrë statistika për pronat për të cilat paguhen tatimet dhe për ato që nuk
paguhen. Ndërkaq BQK mund të nxjerrë statistikat sa persona fizik marrin kredi dhe sa janë
juridik.

4.6 Sfidat e implementimit të BI - it
Për të implementuar një vegël të tillë sfidë kryesore është pregatitja e institucioneve dhe
gatishmëria e tyre pët të ofruar informata në formë elektronike. Këtu përfshihet pregatitja e
infrastrukturës së rrjetit për komunikim në mes të paisjeve që përmbajnë bazat aktuale të të
dhënave të insitucioneve, qofshin ato të tipit excel, sql, oracle apo ndonjë format tjetër.
Sfidë tjetër me të cilën duhet të përballohen insitucionet është kapaciteti hardware – ik që
posedojnë aktualisht. Baza e centralizuar kërkon mjaft shumë hapsirë hardware – ike për
për lokacionin e saj dhe fuqi të madhe procesuese.
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Një sfidë tjetër e rëndësishme është trajnimi teknik i stafit për zhvillimin dhe mirëmbajtjen
e kësaj vegle.
Në fund secili insitucion duhet të definoj saktë se ç‟farë informacione është e nevojshme të
shkëmbehen.
Të gjitha këto janë të varura nga buxheti në dispozicion i instiucioneve të Kosovës. Që
nënkupton se nevoitet investim për paisje në rast se nuk janë të mjaftueshme ato aktuale
dhe investim për trajnimin e stafit.
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5

REZULTATET

Çdo organizatë, aktivitetin e vet jetësor në periudha të ndryshme e ka të bazuar në
statistikat apo raportet e tyre të brendshme, në çfarëdo mënyre që janë gjeneruar ato, qoftë
në mënyrë manuale apo përmes ndonjë software-i të avancuar. Implementimi i paketës së
BI – it është metodë që ka ndikim të drejtpërdrejt në këto procese.
Megjithë sfidat që ekzistojnë për të implementuar një vegël si BI, përmes implementimit të
sukseshëm të kësaj pakete fitohen këto të mira:
1. Statistika më të detajuara për insitucionet dhe
2. Përmirësim i përformancës së insitucioneve.

5.1 Statistikat e detajuara
Statistikat e detajuara janë të nevojshme për institucionet kosovare, pasi që ato ofrojnë
informata kualitative dhe përmes tyre mund të përmirësohet llogaridhënia. Ndër informatat
kualitative përfshihen: gjendja e ekonomike e shtetasve të Kosovës, mirëqenia sociale,
gjendja shëndetësore e banorëve të vendit, arsimimi i tyre e të tjera.
Statistikat e detajuara për instiucionet e Kosovës nënkuptojnë vendimarrje më e lehtë dhe
më të shpejtë për probleme të caktuara.
Për Policinë Kufitare të Kosovës kjo vegël mundëson integrimin me gjykatat e Kosovës
dhe posedimi i informacioneve me kohë për personat e dënuar deri sa kontrollohen
udhëtarët nëpër pika kufitare ofron mundësinë e gjenerimit të statistikave më të detajuara sa
i përket këtyrë kontrollimeve.
Ndërkaq, ATK përmes raporteve të detajuara mund të identifikojë se cilat prona nuk janë
duke u paguar dhe insitucionet mund të vlerësojnë se ku është e nevojshme intervenimi i
tyre për të përmirësuar gjendjen e pagesave të tatimeve.
Ministria drejtësisë përmes statistikave të sakta mund të identifikoj se me cilin shtet qalon
bashkëpunimi ndrëkombëtar dhe identifikon se ku është e nevojshme të intervenohet.
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Kur BQK gjeneron statistika të detajuara mbi gjendjen e pagesave të kredive të individëve
dhe bizneseve, ajo mund të identifikoj gjendjen ekonomike të të gjithë shtetasve të Kosovës
dhe ajo mund të vërejë se kush nuk është në gjendje të paguaj kreditë. Në bazë të kësaj ajo
mund të analizoj edhe gjendjen ekonomike të banorëve.

5.2 Performanca e përmirësuar e institucioneve
Me gjenerimin e statistikave të sakta dhe të detajuara për secilin aktivitet, përmirësohet
përformanca e insitucioneve për shkak se problemi identifikohet më shpejtë dhe koha e
intervenimit për këto raste është më e afërt. Kjo nënkupton se siguria dhe vendosmëria për
marrjen e vendimit është më e madhe duke u bazuar në informacionin e saktë.
Për PKK – në, nëse një i dënuar tetnton të kaloj kufirin, për shkak të se ka marrë me kohë
informatat, ajo është në gjendje të intervenoj menjëherë dhe në këtë rast Policia Kufitare
vlerësohet se ka kryer punë të sukseshme.
ATK nëse identifikon cilat prona nuk janë duke paguar tatimet dhe ajo mund të marrë
masat e duhura në mënyrë që të zgjidhet problemi i këtyre pagesave. Pra, ATK ka kryer
punë të mirë për mbledhjen e tatimeve mbi pronat dhe meqenëse rritja e të ardhurave të
shtetit është i varur nga taksat e shtetasve të Kosovës, në kët rast do thotë edhe përmirësim i
gjendjes ekonomike të shtetit.
Nëse Ministria e Drejtësisë identifikon se me cilat shtete ndërkombëtare qalon
bashkëpunimi dhe ajo intervenon që të përmirësoj bashkëpunimin me ta, e sidomos me
shtetet e Evropës, atëherë kjo mund të ndikojë edhe në liberalizimin e vizave për shtetin
tonë. Pra, përmirësimi i përformancës së Ministrisë së Drejtësisë, do të thotë edhe
përmirësim i gjendjes politike të vendit.
Po ashtu shteti mund të intervenoj në përmirësimin e gjendjes ekonomike aty ku është e
nevojshme, për shkak se BQK ka qenë në gjendje të identifikoj problemet ekonomike të
banorëve ose familjeve, bizneseve në vendin tonë.
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6

PËRFUNDIM

Me gjithë sfidat e mëdha që ka implementimi i kësaj pakete, përfitimi prej saj është mjaft i
madh. Nevoja për ndërveprim të isnitucioneve është shumë e madhe dhe kjo paketë
plotëson kërkesat për zgjidhjen e këtij problemi pasi që vendimmarrja është më e lehtë
bazuar në rezultatet frytëdhënëse nga kjo paketë, bazuar në sigurinë dhe vendosmërinë e
marrjes së vendimit për veprime të mëtutjeshme.
Përmirësimi i përformancës së instiucioneve në Kosovë është i nevojshëm, jo vetëm për
rastet të cilat janë përmendur në këtë hulumtim, mirpo edhe për shumë e shumë raste tjera.
Pra, ndërveprimi ndërinstitucional nuk është i nevojshëm për vetëm PKK, ose ATK, BQK e
MD, rastet e përmendura, por edhe raste tjera brenda këtyre instiucioneve, e në mes gjitha
institucioneve tjera.
Një vegël si BI, është vegël mjaft e fuqishme për zgjidhjen e këtyre problemeve, mirëpo
implementimi i sukseshëm i saj, duhet të mendohet me kujdes dhe tejkalimi i sfidave
kërkon mjaft shumë angazhim dhe vemendje e përkushtim.
Të mirat që ofrohen nga kjo vegël, nuk janë vetëm në interesin e instiucioneve, por në
interesin e gjithë shtetasve të Kosovës, sepse përformanca e mirë e institucioneve ndikon
drejtpërdrejt në mirëqenien tonë sociale. Prandaj, BI teknologjia plotëson kërkesat e gjitha
institucioneve kosovare për aktivitet e tyre.
Meqenëse zhvillimi i BI – it është duke shkuar e një hap shumë të shpejtë, nëse
implementmohet ajo, insitucionet do ta kenë më të lehtë për ta përcjellur atë. Edhe pse
organizatat qeveritare, ende nuk e kanë vërejtur plotësisht rëndësinë e kësaj teknologjie të
quajtur BI, në të ardhmen kjo do të jetë mandatore dhe aq më shpejtë që do të
familjarizohen institucionet tona me të, aq më e lehtë do të jetë për to integrimi ndërmjet
institucioneve dhe qëndrimi në hap me kohën dhe në hap me teknologjinë më të re në treg
sipas standardeve evropiane, madje edhe sipas standardeve botërore. Çka është më e
rëndësishmja këtu është se nëse shfrytëzohet teknologjia më e re, ngjajshëm sikurse
institucionet tjera në botë, edhe insitucionet tona do të jenë në nivel profesional të barabartë
e ato botërore dhe shteti ynë do të zhvillohet, sikurse ekonomikisht, ashtu edhe politikisht
dhe do të njihet si një shtet i zhvilluar në mbarë globin.
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ka, i tere stafi
eshte
familjarizu me
sistemin,
shfytezimi i tij
eshte i madhe
duke pas
parasyshe
qarkullimin e
madhe te
cilen e keme
neper kufi
-

-

-
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ARBK

Services,
Olap,
SSIS,
Reporting
Services
(Gjenerat
or i
raporteve
)
-

-

-

-

-

-

-

-
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